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Hyrje
Në kohët e vjetra koncepti i viktimës ka qenë i njohur mirëpo nuk janë bërë përpjekje për të trajtuar
këtë temë e aq më pak të krijohen ligje dhe të implementohen ne drejtim të mbrojtjes së viktimës,
apo edhe kompensimit të tyre. Kur themi se ky concept është i njohur që moti, flasim për periudhën
e shkruarjes së Kodit të Hamburabit që daton nga viti 1754 p.k. Në rastet e grabitjes së viktimave
në rruge, sipas këtij kodi kompensimi duhet të bëhej nga thesari i kryetarit.1
Mbrojtja dhe ndihma e viktimave është padyshim një detyrim i çdo shteti i cili beson në
demokracinë e plotë të vendit, sigurimit të qytetarëve të saj dhe dhënies së ndihmës në situata të
cilat prekin anetarët e çdo komuniteti përbrenda. Jetojmë në një shoqëri e cila jo gjithmonë ka qenë
e drejtë ndaj grupeve të ndryshme, duke përfshirë këtu grupet e margjinalizuara që jane: gratë,
pjesëtarët e komunitetit RAE, personat e grupit LQBT+.
Mund të themi se ne si shoqëri kemi bërë hapa të mëdhenj drejt hartimit dhe implementimit të
mekanizmave ligjorë që do të jepnin mbrojtje dhe siguri qytetarëve pa asnjë lloj dallimi, mirëpo
fatkeqësisht siç ndodh shpesh në çdo fushë që e rrethon mirëqenien qytetare, ligjet dhe mekanizmat
e tjerë janë tejet të bollshme, të përpiluara në mënyrë efikase dhe të qartësuara, me qëllime koncize
dhe të dobishme mirëpo zbatimi i tyre në shumë raste është i mangët, qoftë kjo për arsye të
mosvetëdijësimit të mirëfilltë, apo të mungesës së vullnetit për implementimin e duhur të tyre.
“Kur shkoj në ndonjë vend, unë nuk shikoj të shoh a ka ligje të mira, por a zbatohen ato, sepse
ligje të mira ka gjithknd”.2Tema e zgjedhur shtjellon gjendjen e sistemit të mbrojtjes së viktimave
në Kosove dhe trajton problemet në të cilat hasim çdo ditë si shoqëri.

Tema është e punuar në katër pjese, ku pjesa e parë sqaron terminologjinë e viktimizimit si dhe
përkufizimet e autorëve, pjesa e dytë shtjellon çështjen e fenomenit të trafikimit njerëzor, pjesa e
tretë shqyrton gjendjen e dhunës në Kosove dhe mekanizmat ligjorë ekzistues. Edhepse e kemi
parasysh se Kosovva ka kaluar nëpër periudhën e tranzicionit duke pasur parasysh pasojat e
konflikteve, dhe dinamikave politike, sërish duhet punuar më shumë drejt fuqizimit të
1

Freda Adler, William Laufer, Gerhard O’ Mueller/ Criminology, 1995 fq.397
E drejta Evropiane e tw Drejtave tw Njeriut, faqe 18 // Mark W. Janis, Richard S. Kay, Anthony W. Bradley. Pub.
2000
2
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institucioneve dhe ngritjes së vetëdijësimit. Metodologjia e përdorur është historike dhe
krahasuese duke marrë kështu shembuj nga shtetet e vendeve evropiane kryesisht, të cilat e kanë
të rregulluar çështjen e mbrojtjes së viktimave dhe zbatimin e këtyre politikave. Është përdorur
poashtu edhe metoda përshkruese, materiale të ndryshme nga autorë të huaj dhe vendorë, burime
nga interneti dhe artikuj relevantë.
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1. Viktima
Kush konsidrohet viktimë? Sipas Deklaratës së Kombeve të Bashkuara, viktimë konsiderohen
personat të cilët individualisht apo edhe në mënyrë kolektive kanë pësuar lëndime në të cilat mund
të përfshihen lëndimet fizike, emocionale, humbjet ekonomike apo dëmtim thelbësor të të drejtave
të tyre themelore nëpërmjet kryerjes së veprimeve apo moskryerjes së tyre dhe të cilat paraqesin
shkelje të ligjeve penale në fuqi në kuadër të shteteve anëtare, duke përfshirë këtu edhe ligjet te
cilat ndikojnë në keqpërdorimin e pushtetit.3. Kodi Penal i Kosovës i referoht viktimës si “pala e
dëmtuar” apo “i dëmtuari”.
Sipas nenit 151, pika 5 e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës: “i dëmtuari” është personi të cilit
çfarëdo e drejte personale apo pasurore i është shkelur ose i është rrezikuar me veprën penale. Pra
është e rëndësishme që të bëhet edhe përcaktimi i termit “viktimë” dhe të përfshihet në
legjislacionin e shtetit tonë. Kjo duhet të bëhet në mënyrë që të identifikohet me çfarë lloji të
viktimës kemi të bëjmë, dhe si duhet trajtuar apo dhënë ndihmë.

1.1.Kuptimi i përkufizimit të viktimës
Për të shtjelluar format e mbrojtjes dhe dhënies së ndihmës së viktimave të cfarëdolloj krimi, është
e rëndësishme te kuptohet se cili është definicioni i fjalës viktimë?
Sipas fjalorit të Oxford-it viktimë konsiderohet personi i dëmtuar, lënduar apo i vrarë si rezultat i
ndonjë krimi, aksidenti apo ndonjë eventi ose veprimi tjetër.
Një viktimë e krimit është një person i cili ka qenë fizikisht, financiarisht ose emocionalisht I
lënduar dhe/ose i është marrë prona ose i ështe dëmtuar nga dikush që ka kryer krimin. Sipas
Deklaratës se OKB-së mbi parimet themelore të Drejtësisë për viktimat e krimit dhe abuzimit të

3

Deklarata e Kombeve tw Bashkuara mbi Tw Drejtat Themelore tw Viktimave tw Krimit dhe Keqpwrdorimit tw
Pushtetit, viti 1985
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pushtetit, një person mund të konsiderohet si viktimë pa marrë parasysh se a ështe identifikuar
kryerësi apo jo, a është ndaluar, ndjekur penalisht apo arrestuar. Termi “viktimë” poashtu përfshin
edhe familjen e ngushtë apo personat të cilët janë ndikuar drejtpërdrejtë nga ky viktimizim. Kjo
deklaratë nuk përjashton asnjë individ pa dallim gjinie, feje, nacionaliteti, orientimi seksual,
statusit etj. Çdo kush ka të drejtën e trajtimit me respekt dhe mbrojtjen e integritetit dhe dinjitetit
të tyre, për dëmin qe ju është shkaktuar.4

1.2. Viktimologjia si dege e rëndesishme në kuptimin e lidhjes së krimit me viktimën
Autori i parë i cili e përdori termin ‘viktimologji’ Benjamin Mendelsohn ne vitin 1947,
njekohësisht konsiderohet edhe si ‘babai i viktimologjisë’, vuri përpara këtë term duke studiuar
viktimat e krimit.Duhet përmendur se kriminologjia dhe viktimologjia ndajnë ngjajshmeri të
përafërta, shpesh kjo e fundit edhe duke u konsideruar si nën-fushë e kriminologjisë.Shkenca e
kriminologjisë studion kriminelët dhe faktorët të cilët e përbëjne krimin – cilat krime kryhen nga
ata, shkaqet e kryerjes se këtyre veprave, faktorët socialë dhe ekonomikë që kontribuojnë në
kryerjen e krimeve.Në po të njejtën mënyrë viktimologjia studion viktimën dhe etiologjinë apo
shkaqet e viktimizimit, pasojat e saj, trajtimin dhe ndihmën e viktimave nga organet shtetërore,
dhe mënyrën se si mediat e trajtojne tërë konceptin e viktimizimit, viktimave dhe
krimit.Viktimologjia si shkencë, përdor metoda shkencore për të gjetur përgjigje lidhur me
viktimat.
Ashtu sic ka faktorë të cilët tregojnë shkaqet e kriminalitetit dhe krim-bërsit, në të njejtëen mënyre
ka faktorë të cilët shtjellojnë karakteristikat e viktimave të cilat janë më te pre-dispozuara që të
jenë pre e krimit ose viktimizimit. Ka një numër autorësh të cilët kanë shfaqur idetë e tyre lidhur
me këtë subjekt dhe ne shembujt ne vazhdim do të elaborohen teoritë e tyre;5

1.3. Teoritë e autorëve të njohur:

4

Deklarata e Kombeve tw Bashkuara mbi parimet themelore pwr viktimat e krimit dhe abuzimit tw pushtetit,
publikuar mw 29 Nwntor, 1985
5

SAGE PUBLICATIONS, 2018 https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/83271_Chapter_1.pdf
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Hans Von Hentig
Sipas kriminologut Hans Von Hentig, disa viktima mund të provokojnë viktimizimin e tyre në
bazë te karakteristikave të cilat i posedojnë, mirëpo duhet cekur se kjo nuk e perjashton fajësinë e
plotësishme të krim-bërësve, dhe në asnjë mënyrë nuk e fajëson viktimën.Kjo teori thjesht jep disa
karakteristika të cilat mund t’i vënë në rrezik potencial viktimat.Ky autor vendos në 13 kategori
llojet e viktimave lehtë të cënueshme. Këto kategori janë si vijon: (1) të rinj; (2) femra; (3) të
moshuar; (4) emigrant; (5) në depression; (6) mendërisht të cregulluar; (7) akuisitivë; (8) personat
me KI të ulët; (9) minoritetet; … dhe katër kategoritë e tjera duke përfshirë personat e përjashtuar
nga shoqëria, qoftë nga ngecja mendore ose invaliditeti mendor, ose nga sëmundjet shpirtërore apo
psikologjike.
Pa marrë parasysh të metat e testeve tona të inteligjencës, varësia e tyre nga materiali i memorizuar
dhe zotërimi i disa prej tyre si simbolet gjuhësore, etj. - atojanë bërë së paku pjesëe supersticioneve
tona, se mangësia mendore është një shkak i drejtpërdrejtë i krimit. Inteligjenca është, sigurisht,
një armë vitale nëluftë për jetën. Por kjo nuk duket se zvogëlon tendencat kriminale; përkundrazi,
duket se luan një rol të konsiderueshëm në mbrojtjen e kriminelit mendjemprehtë nga rrahja e
agjencive të zbatimit të ligjit.6

Studimi i viktimologjisë dhe teorive të saj rrjedhin nga shumë fusha të hulumtimit, të cilat
kontribuojnë në studimet e kaluara dhe ato të tanishme. Një fushë kryesore ishte lëvizja feministe;
ajo solli në vëmendjen tonë një spektër të gjerë të problemeve me të cilat përballen gratë. Një nga
përqendrimet e Mendelsohns ishte përdhunimi dhe lëvizja feministe zbuloi se dhuna seksuale
bazohej në 3 koncepte; fuqia (kontrolli i një gruaje mbi një grua) seksualiteti dhe kontrolli social.
Feministët sfiduan idetë që një grua "po e kërkonte" duke u veshur në mënyrë provokative ose
duke u dukur joshëse. Natyrisht, idetë të cilat datojnë dekada më parë nuk janë të përshtatshme në
kohën në të cilën po jetojmë. Me evoluimin e shoqërisë, vetëdijësimin tonë kolektiv, studimet e
bëra, statistikat e ndryshme e publimet e librave, ne sot jemi më të dijshëm dhe më të përqendruar
në ndihmën e atyrë që kanë nevojë.
Benjamin Mendelsohn

6

The Criminal and his Victim, Hans Von Henting, 1967
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Gjatë studimit të tij mbi lidhjet mes kriminelëve dhe viktimave të tyre, autori Benjamin
Mendelsohn thekson se në shumicën e rasteve, viktima dhe kryeresi i krimit kishin afërsi ose
njiheshin ndërmjet vete.
Kjo ishte arsyeja që e shtyri atë më pas të krijoje nje klasifikim të viktimave në bazë të kulpabilitetit
ose të fajësisë së tyre. Ky klasifikim ndahet si vijon:
1. Viktima plotësisht e pafajshme – e cila nuk bart asnjë lloj përgjegjesie mbi krimin e kryer,
kushtimisht provokimit te tij – për shembull fëmijet.;
2. Viktima me fajësi të vogël – Viktima e cila për shkak të injorancës apo padijenisë e vendos
veten ne rrethana tërrezikut.;
3. Viktima me po aq faj sa kryeresi – Viktima e cila mbart po aq përgjegjesi sa edhe kryeresi
(rastet kur lidhen pakte vetëvrasëse);
4. Viktima me më shumë faj se kryerësi – Viktima e cila e inicon apo e provokon viktimizimin;
5. Viktima me më së shumti faj – Rastet kur viktima viktimizohet gjatë kryerjes se ndonjë
krimi;
6. Viktimë imagjinare apo simuluese – Viktimë e cila në realitet nuk ka rëne pre e ndonjë
viktimizmi, mirepo thjeshtë e sajon atë.

Stephen Schafer
Duke konsideruar faktorët social dhe ekonomikë, Schafer ndan mendimin se cdo njeri ështe
përgjegjës për të mos provokuar rrezikun që mund t’i kanoset.
Ky autor ka bërë ndarjen e viktimave dhe lidhjen mes viktimizimit të tyre të përgjegjësise që e
ndajne, në 7 kategori:
1. Viktimat pa lidhshmëri – Pa përgjegjësi
2. Viktimat provokuese – Ndajne përgjegjësi
3. Viktimat precipitative – Një shkallë përgjegjësie
4. Viktimat biologjikisht të dobëta – Pa përgjegjësi
5. Viktimat sociologjikisht të dobëta – Përgjegjësi totale
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6. Viktima politike – Pa Përgjegjësi7

Këto ndarje tregojnë se përkundër klasifikimit të shumtë nga autorë të ndryshëm, kuptojmë se
shkaqet dhe rrethanat të cilat e bëjnë një viktimë më të favorshme për sulm, janë të shumta, dhe
duhet ritheksuar se ndonëse lidhja viktimë-kriminel është e shpeshtë ajo nuk është e limituar vetëm
në këtë rrethanë. Abuzimet, sulmet, dhe cdo lloj tjetër i krimit, kryhen cdo dite nga njerëz të cilët
nuk kanë afërsi me viktimën fare dhe se viktima ështe zgjedhur rastësisht. Mirëpo ngrihet pyetja
se a është edhe aq e rastësishme që një person që I përket një grupi te caktuar, të jetë cak i sulmit?
Në kapitullin në vijim, do të shtjellojmëelementet universale që e bëjnë një person më të rrezikuar
ndaj sulmit.

“Viktima ideale”
Kriminologu norvegjez, Nils Christie bën ndarjen e kategorive të cilat e cilësojnë “viktimën
ideale” dhe këto janë:
1. Viktima është e dobët, apo e brishtë
2. Viktima është e përfshirë në ndonjë aktivitet të respektueshëm
3. Viktima është rrugës në një destinacion të cilin nuk mund ta arrijë prapë
4. Kryerësi ështe dominues ndaj viktimës dhe mund të përshkruhet në terma negativë
5. Kryerësi është i panjohur për viktimën, nuk ka relacione me të
Studime dhe statistika tregojnë se meshkujt janë më shpesh të shënjuar për vrasjet dhunshme dhe
të cilat ndodhin nga persona të panjohur për ta.
Ndërsa për femrat, vrasjet janë mëte pakta në krahasim me meshkujt dhe ato ndodhin shpesh nga
persona të cilët ato i njohin. Për më tepër, merret parasysh edhe lloji i jetesës apo “lifestyle” i
viktimës si: frekuentimi i bareve apo lokaleve të natës, konsumimi i alkoolit apo substancave të
tjera narkotike, risku i profesionit: oficerët e policisë, rojet e burgjeve, taksistët.

7

Stephen Schafer, Victimology: The Victim and His Criminal (Reston, VA: Reston, 1977),

11

1.4. Pasojat e viktimizimit
a) Këto pasoja mund të ndahen në 3 forma:
b) Lëndimet fizike.
c) Pasojat e shëndetit mendor.
d) Pasojat ekonomike.
Lëndimet fizike mund të variojnë prej gërvishtjeve të lehta e deri tek gjymtimet serioze, e deri në
vdekje.
Dëmet ekonomike mund të dallojnë që prej: humbjeve direkte të pronës së tyre, aftësia e zvogëluar
për të gjeneruar të ardhura, humbja e kualitetit të jetës etj.
Pasojat e shëndetit mendor: depresioni, ankthi, humbja e vetëbesimit, e në disa raste edhe cfare
klasifikohet si PTSD apo Cregullim Stresor Pas Traumës. Pasojat psikologjike pas ndodhisë mund
të bëjnë që individi të ketë emocione të përziera. Shumë prej tyre edhe rezultojnë duke e fajësuar
edhe veten, duke pasur kështu ndjenja të fajita, të turpit, etj. Duhet të kemi parasysh edhe aspektin
social si njërën nga pasojat të cilës mund ti referohemi si “Dëmi Social”. Këto dëme janë ato të
cilat mund të shkaktohen nga shoqëria dhe mund të përfshijnë trajtimin josensitiv dhe mungesën
e informacionit dhe ofrimit të ndihmës të cilin viktima e kërkon. Çdokush mund të shkaktojë dëm
social duke përfshirë këtu: anëtarët e familjes, shoqërinë, pjesëtar të policisë, prokuror, etj.
“Viktimizimi sekondar i referohet viktimizimit i cili ndodh jo si pasojë e aktit kriminal mirëpo
përmes përgjigjes së institucioneve ose individëve ndaj viktimës. Rastet në vazhdim janë shembuj
të viktimizimit sekondar:
Refuzimi që ta njohin përvojën e tyre si viktimizim kriminal. –
Sjellje jo të duhur nga policia apo personeli tjetër i drejtësisë
I tërë procesi i hetimit kriminal dhe i gjykimit.
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Viktima e ka të vështire të balancojë të drejtat e saj apo të tij në krahasim me ato te kryerësve
proceset e drejtësisë kriminale nuk e marrin parasysh perspektivën e viktimes.”8
Rastet tregojnë se viktimat përgjithësisht shfaqin forcë të madhe për tu përballur me pasojat e
krimeve ndaj të cilave janë ekspozuar, dhe në shumë raste ato arrijnë të rikuperohen pa ndihmën e
specialistëve ose psikologëve.
Mirëpo, impakti i krimit në viktima ështe i madh, si ne aspektin mendor e poashtu edhe ekonomik,
dhe nuk duhet nënvlerësuar sepse jo cdo viktimë reagon njësoj dhe jo cdo njeri ka forcën e
përballjes me tragjedinë që i ka ndodhur.

2. Trafikimi njërëzor si krim i rënde ndaj njerëzimit
Trafikimi njerëzor ka qenë I pranishëm në historinë e njerëzimit qysh nga antikiteti, dhe me
kalimin e etapave kohore, çdo herë e më shumë ka ndërruar formë dhe nuk ka qenë e mundur te
eleminohet si dukuri negative në pothuajse çdo shtet. Bales më tutje shtjellon se në rastin e
skllavërimit të personave me ngjyre, pra bartja e individëve me prapavijë afrikane është bërë si
arsye e aftësive dhe racës të cilës I kanë takuar kjo kategori. Dallimi mes formës së re dhe asaj të
vjetër të skllavërise ështe se në kohërat kur skllavëria ka qenë e pranishme në masë te madhe,
personat e skllavëruar në këtë rast, personat me gjyrë nuk kanë mundur ta blinin lirinë e tyre. Ata
janë eksploatuar vazhdimisht. Në ditët e sotme ështe e evidentuar se trafikantët e mbajnë një person
peng minimalisht prej 3 deri në 6 muaj. Natyrisht, çdo rast specifik është ndryshe.
Përderisa skllavërimi njërëzor ka qenë dikur i ligjshëm, dhe I lejueshëm, në ditët e sotme
skllavërimi I qenieve njerëzore është i paligjshëm dhe i ndëshkueshëm. Mirëpo duhet përmendur
se përderisa në aspektin klasik të definimit të skllavërise, disa elemente ende kanë mbetur të
pranishme si për shembull detyrimi i personave në shumicën e rasteve të grave dhe fëmijëve të
kryejnë ounë të rënda, të papaguara ose të keqpaguara. 9
Shfrytëzimi njerëzor është një fenomen i cili ka rrënjë të thella. Sipas përkufizimit të Bales (2004),
skllavëria bashkëkohore është një marrëdhënie sociale dhe ekonomike në të cilën personi me anë
të dhunës apo të mospagesës I nënshtrohet kontrollimit.
8

“The Impact of Victimisation” Canadian Recourse Center for Victims of Crime. Linku :
https://www.crcvc.ca/docs/victimization.pdf
9

Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy by Majeed A. Rahman. Transcience
Journal Vol 2, No 1 (2011)
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“Trafikimi i njerëzve është shkelje e të drejtave të njeriut të personave të prekur dhe kjo është
një nga format më agresive të krimit të organizuar, e cila përpiqet të cenojë shoqërinë e
Kosovës. Dinjiteti njerëzor radhitet si një nga vlerat themelore njerëzore në aktin më të lartë
juridik, Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Prandaj, institucionet e Republikës së Kosovës
janë përkushtuar të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme pozitive për të garantuar këtë
vlerë në mënyrë efektive dhe përveç kësaj, të mbrojnë popullin e Kosovës nga fenomeni
negativ i trafikimit të njerëzve dhe njëkohësisht të mbrojnë dhe të promovojnë të drejtat e
njeriut për të gjitha viktimat e trafikimit, pa marrë parasysh racën, kombësinë ose gjininë.”10

2.1. Definimi i trafikimit nga Kombet e Bashkuara

Kombet e Bashkuara e definojnë trafikimin e qenieve njerëzore si më poshtë: rekrutimin,
transportimin, transferimin, strehimin ose marrjen e personave, nga mjetet e kërcënimit ose
përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, të rrëmbimit, të mashtrimit, abuzimit të
pushtetit ose të një pozicioni të cënueshmërisë ose të dhënien ose marrjen e pagesave ose
përfitimeve për të arritur pëlqimin e një personi duke pasur kontroll mbi një person tjetër, me
qëllim të shfrytëzimit. Shfrytëzimi do të përfshijë, në minimum, shfrytëzimin e prostitucionit të të
tjerëve format e tjera të shfrytëzimit seksual, punën ose shërbimet e detyruara, skllavërinë ose
praktikat e ngjashme për skllavërinë, skllavërinë ose heqjen e organeve. Trafikimi si krim i
klasifikuar duhet të përfshijë;
•

një veprim (rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e personave);

•

Me anë të (kërcënimit ose përdorimit të forcës, shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit,
abuzimit të pushtetit ose dobësisë, ose dhënien e pagesave ose përfitimeve për një
personi në kontroll të viktimës);

•

qëllimet (për shfrytëzimin ose qëllimin e shfrytëzimit, që përfshin shfrytëzimin e
prostitucionit të të tjerëve, format e tjera të shfrytëzimit seksual, punën e detyruar

ose shërbime të tjera, skllavëri ose praktika të ngjashme dhe heqja e organeve).11
2. Vepra duhet të përmbajë edhe të paktën njërin prej këtyre veprimeve:
•
10

Përdorimin e forcës;

Strategjia Kombwtare kundwr trafikimit me njerwz 2015-2019

11

Human Trafficking, Human Misery, Alexis.A.Aronowitz, 2009 faqe 1
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•

Kërcënimin se do të përdoret forca;

•

Shtrëngimin;

•

Rrëmbimin e personit;

•

Rrengun;

•

Mashtrimin;

•

Shfrytëzimin e pushtetit ose të pozitës së pafavorizuar;

•

ose Dhënien apo marrjen e përfitimeve

Një element nga secili nga të mësipërmet duhet të jetë i pranishëm për në mënyrë që klasifikohet
si trafikim njerëzor. Në epokën e re të globalizmit fenomeni i trafikimit njerëzor vërejmë se nuk
ështe problem vetëm i vendeve te pazhvilluara mirëpo ky fenomen është i përhapur në mënyrë
globale. Masat e mëdha të prezencës së këtij lloji të skllavërisë moderne e kanë zanafillën në
vendet kryesisht të pazhvilluara dhe kjo mund të jetë pasojë e konflikteve të ndryshe, luftërave si
dhe situatave ekonomike dhe sociale të rënda dhe skamjes e cila ka kapluar shumë vende të botes.
Edhepse është e vështirë të sigurohen të dhëna konkrete dhe të besueshme lidhur me trafikimin
global, sipas disa të dhënave të UNODC 127 persona të kombësive të ndryshme janë shfrytëzuar
në 127 vende të botës. 12

2.2. Konventa e OKB-së kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar (UNTOC)

Kjo konventë shërben si instrument qëndror në trajtimin e krimit të organizuar ndërkombëtar.
Qëllimi primar i UNTOC është nxitja e bashkëpunimit mes shteteve drejt eleminimit të bazave ku
mund të zhvillohen veprimtaritë kriminale të organizuara. Janë dy kushte të cilat duhet të
plotësohen në menyrë që të zbatohet UNTOC. Së pari, vepra duhet të jetë e rënde, dhe kushti i
dytë është që vepra të ketë një lloj aspekti ndërkombëtar.
Shtetet palë mund ta përdorin Konventën për të kërkuar ndihmë të ndërsjelltë juridike për një varg
qëllimesh përfshirë:

12

•

Marrjen e provave;

•

Realizimin e shërbimit të dokumenteve gjyqësore;

•

Ekzekutimin e kontrolleve;

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Global Report on Trafficking in Persons, 2013
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•

Identifikimin e produkteve të krimit;

•

Nxjerrjen e informacionit dhe të dokumentacionit.

Shtetet palë nxiten edhe që:
•

Të krijojnë organe hetimore të përbashkëta;

•

Të arrijnë marrëveshje zyrtare për përdorimin e teknikave hetimore të posaçme;

•

Të shqyrtojnë transferimin e çështjes penale;

•

Të shqyrtojnë transferimin e personave të dënuar;

•

Të mundësojnë procedurat e ekstradimit për veprat e zbatueshme; Të rrisin dhe,
kur të jetë nevoja, të vendosin kanale komunikimi për mundësimin e shkëmbimit
të

sigurt

dhe

të

shpejtë

të

informacionit.13

2.3. Protokolli i OKB-së kundër trafikimit
“Protokolli i OKB-së për Parandalimin, Ndalimin dhe Ndëshkimin e Trafikimit të Qenieve
Njerëzore, sidomos të Grave dhe Fëmijëve, i cili plotëson Konventën e OKB-së kundër Krimit të
Organizuar Ndërkombëtar” është ndër traktatet më të rëndësishme sa i përket trafikimit. Protokolli
në fjalë ka hyrë në fuqi në vitin 2003, ndërsa deri më 1 janar 2009 në të marrin pjesë mbi 124
shtete. Ai u kërkon shteteve palë që trafikimin ta përcaktojnë si vepër penale, poashtu edhe veprat
te lidhura me të.

Qëllimet e këtij protokolli janë:
•

Parandalimi dhe luftimi i trafikimit të qenieve njerëzore, me theks të veçantë tek gratë dhe
fëmijët;

•

Ndihma e viktimave të trafkimit të qenieve njerëzore, duke i respektuar plotësisht të drejtat
e tyre njerëzore; dhe

•

Nxitja e bashkëpunimit mes shteteve palë në mënyrë që të arrihen këto objektiva.

13

United Nations Office on Drugs and Crime – Trafikimi i Qenieve Njerwzore dhe Kalimi Kontrabandw I
Migruesve/Udhwzues pwr Bashkwpunim Nderkombwtar.
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Detyrat kryesore të protokollit jane;
“Të cilësojnë si vepër penale “trafikimin e qenieve njerëzore” sipas përkufizimit në
Protokoll dhe të vendosin ndëshkime të cilat të marrin në konsideratë natyrën e rëndë të
kësaj vepre. Të mbrojnë, me aq sa jep mundësi ligji i brendshëm, fshehtësinë e të dhënave
dhe identitetin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore dhe të shqyrtojnë idenë e
ofrimit të një vargu shërbime sociale për të mundësuar rikuperimin e tyre nga trauma që
kanë pësuar.
Të sigurojnë që sistemi ligjor të përmbajë masa që u ofrojnë viktimave mundësinë për të
marrë kompensim.
•

Të fuqizojnë ato kontrolle kufitare që janë të nevojshme për parandalimin e
trafikimit, pa cenuar detyrimet e tjera ndërkombëtare që mundësojnë lëvizjen e lirë
të njerëzve.

•

Të sigurojnë integritetin e dokumenteve kombëtare të udhëtarëve apo të
letërnjoftimeve dhe të veprojnë menjëherë në përgjigje të kërkesave për verifikimin
e dokumenteve të tilla.

•

Të fuqizojnë, si duhet, bashkëpunimin me shtetet e tjera për shkëmbimin e
informacionit lidhur me identitetet, përdorimin keqbërës të dokumenteve dhe
mjetet dhe metodat e përdorura nga trafikantët. Kërkohet edhe ofrimi dhe/ose
fuqizimi i trajnimit të zyrtarëve për njohjen dhe parandalimin e trafikimit, përfshirë
edhe trajnimin ndërgjegjësues për të drejtat e njeriut.

•

Të shqyrtojnë mundësinë e lejimit të viktimave të qëndrojnë në territorin e tyre,
përgjithmonë apo përkohësisht, duke marrë në konsideratë faktorët humanitarë apo
njerëzorë.

•

Të pranojnë kthimin e çdo viktime të trafikimit që është shtetas i atij vendi, apo që
ka leje qëndrimi të përhershme në atë vend, në kohën e hyrjes në shtetin pritës.
Gjatë kthimit të një viktime, i duhet kushtuar vëmendja e duhur sigurisë së viktimës,
ku preferohet që kthimi të jetë i vullnetshëm.” 14

14

United Nations Office on Drugs and Crime – Trafikimi i Qenieve Njerwzore dhe Kalimi Kontrabandw I
Migruesve/Udhwzues pwr Bashkwpunim Nderkombwtar.
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2.4.Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Neni 4 i kësaj konventë flet për ndalimin e skllavërisë dhe të punës së detyruar
•

Askush nuk do të mbahet në skllavëri ose në robëri.15

2. Askush nuk do të shtrëngohet të kryejë një punë me dhunë ose të detyruar.
3. Në kuptim të këtij neni, termi “punë e kryer me dhunë ose e detyruar”, nuk përfshin: a. çdo lloj
pune që i kërkohet të kryejë zakonisht një personi të ndaluar në kushtet e parashikuara nga neni 5
i kësaj Konvente ose gjatë lirimit të tij me kusht; b. çdo lloj shërbimi i karakterit ushtarak ose, në
rastin e kundërshtarëve të ndërgjegjes në vendet ku kundërshtimi i ndërgjegjes është i njohur me
ligj, shërbimi që kryhet në vend të shërbimit ushtarak të detyrueshëm; c. çdo lloj shërbimi që
kërkohet në rast krizash ose fatkeqësish, që kërcënojnë jetën ose mirëqenien e bashkësisë; d. çdo
lloj pune ose shërbimi që është pjesë e detyrimeve normale qytetare.
Sipas autorit David A. Feingold, trafikimi nuk është një biznes i madh i kontrolluar nga krimi i
organizuar. Ai identifikon trafikantët si persona me prapavija të ndryshme duke nisur prej punëtorit
të thjeshtë e deri tek ata me profil më të lartë si drejtorë të kompanive, investitorë, oficerë të
policisë etj. Pra për këtë arsye ky autor elaboron se ky lloj i krimit është i dis-organizuar për arsye
se këto lloj grupesh nuk janë aq të mëdha në numër dhe mund të thuhet se shpeshherë organizohen
ad-hoc. 16

3. Dhuna si fenomen dhe mekanizmat ligjorë dhe institucional ne mbrojtje të
viktimës

Dhuna është një nga sfidat kryesore me të cilat perballemi ne si shoqëri dhe njëkohësisht është
njëra nga dukuritë më se negative dhe që duhet të eleminohet nga rendi I shoqërisë në mënyrë që
çdo njeri pa dallim gjinie, feje, nacionaliteti etj, të jetë në gjendje të jetojë ketë një jetë të barabartë,
pa cënuar integritetin trupor, c jetësor dhe çfarëdo lloj pasoje tjetër negative që mund të sjellin
format e dhunës. Nëse duam të krijojmë një shoqeri ku secili individ është i lirë dhe të drejtat e
tyre bazike zbatohen sistematikisht, është e rëndësishme që secili prej nesh të jetë i angazhuar në

15
16

Konventa Evropiane pwr tw Drejtat e Njeriut. Linku: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SQI.pdf
David A. Feingold, Published Journal article, Human Trafficking
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avokimin e ndalimit të dhunës ne çfarëdo lloj forme. Njëra prej mënyrave kryesore me anë të së
cilave bëhet vetëdijësimi kolektiv është padyshim eleminimi i normalizimit të sjelljeve të
dhunshme nga ana e mediave tradicionale. Çdo ditë e më shumë ne shohim portale të ndryshme të
cilat me gjuhën e tyre, narrativën e përdorur e bëjnë të tingellojë thuajse kjo dukuri është normale
dhe e pranishme tek çdo familje dhe si pasojë, kjo sjellje shkon e pandëshkuar. Prandaj është e
rëndësishme të kemi kujdes se çfarë po iu mësohet fëmijëve tanë, cillat sjellje po ju themi se janë
të pranueshme se cili është mesazhi I cili ne duam t’a përçojmë te ta. Duke e pasur parasysh se 53
% e popullatës tonë kosovarë është ndër moshën 25 vjeçare atëherë ne duhet të fokusohemi që te
inkuadrojmë të rinjtë në këtë diskurs. Promovimi i paqes duhet të jetë prioritet dhe mënyra e arritjes
deri në këtë pikë mund të bëhet përmes shfrytëzimit të mekanizmave eksiztues mirëpo ndodhta
edhe të krijojmë mekanizma të rinj. Fokusi duhet të jetë në shkollat, universitetet, programet e
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Drejtoritë Komunale etj…
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1 në 3 gra përjetojnë dhunë gjatë jetës së tyre dhe se
shumica e këtyrë rasteve jane nga dhuna në familje.17 Sipas një raporti të publikuar në 2014 –
Raporti Vlerësues i Programit të Kosovës Kundër Dhunës në Familje mesatarisht rreth 1000
viktima në vit ndihmohen nga institucionet përgjegjëse ku 80 përqind e tyre janë gra dhe fëmijë.
18

Të dhënat e publikuara nga OSBE, tregojnë se çdo I dyti në dhjetë burra ka qenë dëshmitar I
dhunës fizike ndaj nënave të tyre. Krahas kësaj, raportohet se 40 përqind e burrave kanë përjetuar
një lloj të ngacmimit qoftë në shkollë apo lagjen ku janë rritur. Për më tepër, 12% kanë pranuar
të kenë goditur bashkëshorten e tyre, ose të kenë hedhur një object në drejtim të saj, 29 përqind
kanë pranuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale me një grua kundër dëshirës së saj, ndërsa 25
pëqrind kanë pranuar se kanë deturuar gratë e tyre në një mënyrë apo tjetër që të kryejnë
marrëdhënie seksuale me ta.19 Pra e shohim se sa alarmuese janë këto shifra dhe se si ky problem
është shnddruar tashmë në problem brez pas brezi.

17

World Health Organization “Violence Against Women” e publikuar mw 2017 https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/violence-against-women
18

Raporti Vlerwsues I Programit tw Kosovws Kundwr Dhunws nw Familje https://abgj.rksgov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Raporti%20Ambasada_shqip.pdf
19

OSCE/UNFPA – Men’s Perspective on Gender Equality in Kosovo https://www.osce.org/mission-in-kosovo/382507
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Dhuna në familje ka rrënjë të thella, të motivuara nga patriarkalizmi, gjendja socio-ekonomike e
grave në krahasim me meshkujt dhe stereotipet e dëmshme që shoqëria ka krijuar.
Është tejet me rëndësi që lidhur me këtë fenomen të mos ndalet vetëm tek vetëdijësimi shoqëror
por të vazhdohet me atë institucional dhe të mirren mekanizmat e duhura për ndëshkimin e
fajtorëve dhe ofrimin e mbështetjen e atyre që pësojnë nga këto lloj abuzimesh.

3.1. Mekanizmat kombëtarë për ofrimin e mbrojtjes ligjore dhe ndëshkimit të krimeve
abuzuese
Ligji për Barazi Gjinore është miratuar për herë të parë në vitin 2004 dhe që nga ajo kohë e vërejmë
se ka pasur përparim në legjislacionin që ka të bëje me barazinë gjinore dhe luftën kundër dhunës
familjare. Edhepse legjislacioni kosovar është në përputhje me standardet ndërkombëtare, gratë
vazhdojnë të jenë të rrezikuara në këtë aspekt. Në mënyrë që te harohet korniza ligjore adekuate
mbi këtë fenomen, një gjë tjetër që duhet ta kemi parasysh është se deri vonë, saktësisht deri në
janar të ketij viti nuk ka pasur një definicion të saktë të konceptit të dhunës familjare dhe ky është
një shqetësim i cili është ngritur vazhdimisht nga organizatat e shoqërisë civile. Kodi Kriminal i
Kosovës në nenin 248 e definon dhunën në familje si: “Kushdo që kryen dhunë ose keqtrajtim
fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cënimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një
marredhënieje familjare”20 Një definicion tjetër për dhunën në baza gjinore e gjejmë në Ligjin Mbi
Barazinë Gjinore: “Dhuna në baza gjinore nënkupton të gjitha aktet e dhunës që rezultojnë apo
kanë të ngjarë të rezultojnë në dëmtim apo vuajtje fizike, seksuale, patologjike, sociale apo
ekonomike në baza gjinore, duke përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim, apo heqje
arbitrare e lirisë, qoftë kur kjo ndodh në jetën publike apo private” 21

3.2. Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje
Mënyrat e ushtrimit të dhunës fizike sipas këtij ligji përfshijnë:
•

20

Përdorimin e forcës fizike ose presionin psikik të ushtruar ndaj anëtarit tjetër të familjes;

Assembly of Republic of Kosovo, Code No. 04/L-082,” “Criminal Code of the Republic of Kosovo” Article 248.
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Assembly of Republic of Kosovo, Law No.03/L – 182” On Protection Against Domestic Violence.
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/05-L-020%20a.pdf
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•

Çdo veprim tjetër i një anëtari të familjes që mund të shkaktojë apo kanosë se do të
shkaktojë dhimbje fizike apo psikike;

•

Shkaktimi i ndjenjës së frikës, rrezikshmërisë personale apo cënimin e dinjitetit;

•

Sulmi fizik pa marrë parasysh pasojat;

•

Ofendimi, sharja, thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të shqetësimit të vrazhdë;

•

Përsëritja e vazhdueshme e sjelljeve me qëllim të përuljes së personit tjetër;

•

Marrëdhënia seksuale pa pëlqim dhe keqtrajtimi seksual;

•

Kufizimi i kundërligjshëm i lirisë së lëvizjes ndaj personit tjetër;

•

Dëmtimi apo shkatërrimi i pasurisë dhe kanosja që ta bëjë këtë;

•

Vënia e personit tjetër në pozitën që ai të frikësohet për gjendjen fizike, emocionale dhe
ekonomike;

•

Hyrja apo largimi me dhunë nga banesa e përbashkët apo banesën e personit tjetër;

•

Rrëmbimi22

Në vijim do të shqyrtojmë disa nga institucionet të cilat e trajtojnë dhunën në familje si dhe
sigurojnë ndihmën mbështetëse per viktimat

4. Strategjia e Kosovës për Mbrojtjen e Viktimave
Viktimat të cilat kanë përjetuar një lloj dhune apo abuzimi për herë të pare, i referohemi si
viktimizim primar, në mënyrë që ky lloj abuzimi të mos përsëritet pra të mos shndrrohet në
viktimizim sekondar, është e rëndësishme qe ndihma e parë adekuata që jepet nga instituiconet
relevante të jetë në nivel. Strategjia kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani I
Veprimit 2016-2020 është themeluar në bazë të legjislacionit në fuqi dhe ka për qëllim
vetëdijësimin e shoqërise, si edhe krijimin e një shoqërie pa dhunë, pa diskriminim dhe pa
stereotype.
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LIGJI NR. 03/L-182 PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE. Linku: https://gzk.rks-
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4.1.Kodi Penal i Kosovës (KPK) bën të qartë se dështimi për të raportuar abuzimin e fëmijëve
dhe cdo dhunë tjetër brenda familjes,përbën ndjekje penale. KPK parasheh ndjekje ex
officio për veprat e lëndimeve të lehta trupore, poashtu edhe të lëndimeve të rënda trupore,
punës së detyruar, punës e cila ngjason me skllavërinë, përdhunimi dhe sulmi seksual kur
ndodh brenda familjes, si dhe shkelja e urdhërit të mbrojtjes. Roli i Mbrojtësit të Viktimës
poashtu parasheh edhe dëmin e shkaktuar si dhe të drejtën e kompensimit. Për
kompensimin e viktimës do të flasim në kapitullin në vijim.
4.2.Policia e Kosovës – Ndihma e parë dhe kontakti i parë që viktima do të kete është policia.
Nga ky kontakt do të varen shumë rrjedha të procedurës lidhur me mbrojtjen e viktimave
dhe kompensimin e tyre, por edhe lidhur me një punë më efikase për parandalimin e krimit
dhe viktimizimit në shoqeri.
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Ky lloj kontakti do të zgjasë përgjatë tërë procesit të

hetimeve, dhe prandaj është e rëndësishme që qasja primare të jetë e duhur dhe efikase,
dhe kjo ndikon dhe është e dobishme jo vetëm në zbardhjen e rastit mirëpo edhe
rehabilitimin dhe ndihmimin e viktimës në procesin ë shërimit. Roli i Policisë së Kosovës
është që të hetojënrastet e dhunës në familje si dhe t’i referojë viktimat e dhunës tek
shërbimet e tjera. Hetimet dhe ndjekjet penale të cilat i kryen Policia e Kosovës janë në
pajtim me dispozitat e KPK. Poashtu, Policia e Kosovës zbaton urdhërat mbrojtës, i
përgjigjet çfarëdolloj kërcënimi që raporton viktima, shoqëron viktimën të marrë gjësendet
personale, arreston personat e dyshuar për kryerjen e veprave penale etj… Natyrisht se
pjesëtarët e policies janë të trajnuar në çdo lloj faze të procesit dhe kjo përfshin edhe
marrjen në pyetje të viktimës. Ky proces është më delikat se të tjerët sepse duhet pasur
parasysh shkallën e sensitivitetit dhe gjendjes në përgjithësi te viktimës. Pra ajo që ështe
esenciale në këtë process të marrjes në pyetje është krijimi i një raporti të besueshmërise,
respektit dhe mirëkuptimit sepse kjo çon jo vetëm deri tek zgjidhja e rastit por edhe siç e
thamë më herët, ndikon që viktima të jetë e vetëdijshme se është në një hapësirë të sigurtë
dhe gjithçka që ndan me pjesëtarët e policisë do të mbetet konfidenciale.
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Ragip Halili, “Viktimologjia”, publikuar nw 2007, faqe 133.
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4.3.Prokuroria Detyrë primare e prokurorise është që te shqyrtojë provat dhe faktet e rastit
apo incidentit të ndodhur që te mundet me pas të determinoje se a ka bazë për ndjekje
penale. Kjo poashtu përfshin edhe shkeljen e urdhërave mbrojtës. Reagimi I prokurorisë
duhet të jetë i menjëhershëm për shkak të ndjeshmërise dhe specifikave të rastit. Prokurorët
gjithashtu duhet të sigurojnë se gjatë intervistimeve, të jenë të pranishëm të gjithë ata të
cilët janë të parashikuar me ligj se duhet të jenë aty, duke përfshirë këtu edhe viktimën,
edhe mbrojtësin e viktimës. Detyrë e prokurorisë është që të sigurojë se procesi i hetimit
po shkon ashtu siçduhet dhe se mbledhja e provave po bëhet në mnyrën e duhur.
Pas përfundimit të hetimeve, prokuroria vendos se a to të ngrisë padi apo to t’I hedhë poshtë
akuzat. Provat dhe faktet e mbledhura do të mbahen konfidenciale deri në përfundimin e
procesit. I dyshuari mund të arrestohet dhe t’i shqiptohet masa e paraburgimit. Masat e
paraburgimit mund të shqiptohen nga një gjyqtar i procedurës paraprake pas propozimit
me shkrim të prokurorisë pas plotësimit të kushteve të parashikuara në Kodin e Procedurës
Penale.

4.4.Gjykatat themelore luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e trajtimit të mirëfilltë te
rasteve të cilat i kanë për shqyrtim, duhet të sigurojnë gjykim të paanshëm dhe të drejtë,
gjithmonë duke respektuar dhe konsideruar mirqenien e viktimave si dhe kryerësve të
krimeve.
Si pjesë të procedurës civile, gjykatat shqyrtojnë kërkesat për urdhër të mbrojtjes dhe urdhërat për
mbrojtje emergjente duke vendosur për masat e mbrojtjes të cilat parashikohen nga Ligji për
Mbrojtje nga Dhuna në Familje. Gjykatat janë të detyruara që të marrin vendime lidhur me urdhërat
për mbrojtje brenda afateve ligjore të parapara në Ligj si dhe duhet t’i shqyrtojnë rastet e dhunës
në familje si çështje me përparësi. Në procedurat penale gjykatat kanë kompetencë të dënojnë
kryesit e veprave penale që hyjnë në sferën e dhunës në familje si dhe personat të cilët kanë shkelur
urdhërat për mbrojtje. Gjykatat kanë për obligim që t’i njoftojnë të gjitha palët në procedurë për të
drejtat që u përkasin atyre si dhe pasojat e mosveprimit të tyre.
Pavarësisht këtij funksioni që kryejnë aktualisht, me qëllim përmirësimin e situatës dhe trajtimin
me prioritet të rasteve të dhunës në familje, grupi punues për hartimin e kësaj strategjie sugjeroi
që: gjykatat, në procedurë penale, duhet të ndryshojnë politikën ndëshkimore në raport me kryesit
penalë të veprave të dhunës në familje si dhe personave të cilët shkelin urdhërat mbrojës. Gjykatat
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duhet t’u përmbahen në mënyrë strikte obligimeve ligjore rreth njoftimit të palëve në procedurë
për të drejtat e tyre dhe pasojatmeventuale të mos shfrytëzimit të këtyre të drejtave.

4.5.Mbrojtësi i Viktimës - Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV) punon në
kuadër të Zyrës së Prokurorit të Shtetit. Pas ndërhyrjes së Policisë, Mbrojtësi i Viktimës
ka të drejtën e takimit me viktimën duke i sqaruar të drejtat si dhe shërbimet të cilat janë
në dispozicion të tyre. Roli i Mbrojtësit të Viktimave ndër vite ka pasur rol të rëndësishëm
në ngritjen e kampanjave vetëdijësuese lidhur me sensibilizimin e shoqërisë lidhur me të
drejtat e tyre. Kjo zyrë ka linjën ndihmëse me anë të së cilës mund të kontaktojnë personat
e viktimizuar në mënyrë të sigurte, per t’ju ofruar këshilla dhe mbështetje. Poashtu kjo
Zyrë informon individët lidhur me shërbimet e tjera rehabilituese të cilat janë në
dispozicion të viktimës.
4.6.Qendrat për Punë Sociale (QPS-të) – janë institucione të cilat operojnë në kuadër të nivelit
komunal dhe të cilat ofrojnë shërbimë dhe mbështetje për personat te cilët kanë përjetuar dhunë në
familje. Me rastin e indentifikimit të viktimës atëherë Qendra për Punë Sociale i cakton një zyrtar
rastit të caktuar, dhe nga kjo pikë menaxheri i rastit kryen evaluimin e gjendjes, specifikave
ekonomike dhe sociale të viktimës në mënyrë që të bëhet koordinimi adeakuat i nevojave të cilat
i kanë viktimat ne fjalë. Menaxherët e rastit kryejnë vizita të herë pas hershmë në shtëpitë e
viktimave që të shqyrtojnë këto aspekte. Poashtu këta të fundit kanë kompetenca që të këshillojnë
edhe fëmijët në nevojë, pa përkujdesje prindërore, me sëmundje mendore, ose histori të dhunës
familjare. Kodi i Drejtësisë për të Mitur në Kosovë parasheh poashtu se ato kanë kompetenca edhe
si organ kujdestarie për fëmijët. Nga punonjësit socialë kërkohet që të jenë të pranishëm të proceset
gjyqësore ku fëmijët janë të pranishëm dhe se gjithmonë duhet pasur parasysh mirëqenia dhe
interesi më i mirë për fëmijët.

4.7.OJQ-të dhe Strehimoret - ofrojnë shërbime strehimi, rehabilitimi dhe riintegrimi për viktimat e
dhunës në familje. Këto shërbime bazike të ofruara kontraktohen nga Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale në bazë të Ligjit për Shërbimet Sociale dhe Familjare. Në veçanti, Ligji në
fjalë parasheh që: “Çdo organizatë joqeveritare që ofron shërbime sociale dhe familjare duhet të
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regjistrohet pranë organit përkatës dhe të licencohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale,
si edhe t’u përmbahet rregulloreve, udhëzimeve dhe procedurave lidhur me aktivitetet e tyre siç
përcaktohen nga Ministria”.24 Financimi i Ministrisë bëhet nga komunat përkatëse por edhe nga
donatorët e ndryshëm të përqendruar në këtë kauzë. Roli i strehimoreve është vendimtar në drejtim
të rehabilitimit dhe riintegrimit të viktimave të dhunës. Referimi në strehimore mund të bëhet nga
policia, e cila është e detyruar t’i dërgojë viktimat në strehimore, institucione të tjera ose në mënyrë
të pavarur nga personat që kanë pësuar dhunë. Të mbijetuarat e dhunës mund të zgjedhin nëse
duan të qëndrojnë në strehimore për një periudhë me të gjatë ose nëse nuk duan tq qëndrojnë fare.
Ato gjithashtu edhe mund të qëndrojnë për një periudhë prej 6 muajsh në strehimore mirëpo
varësisht nga rasti, mund të bëhen edhe përjashtime.

4.8.Institucionet arsimore Sipas UA 34/2014 çdo shkollë detyrohet të ketë pedagogun dhe
psikologun që ështe shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës. Poashtu strehimoret në të cilat
qëndrojnë fëmijët duhet të kenë edhe mësimdhënësit të cilët i ofrojnë orë mësimore fëmijëve të
prekur nga dhuna. Roli i pedagogëve është që të ofrojnë ndihmë dhe mbështetje për fëmijet të cilet
kanë nevojë. Mësimdhënësit janë personat më të afërt që mund të marrin informacion nga fëmijët
për abuzmin potencial.
4.9.Institucionet shëndetësore – Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje specifikon se
Ministria e Shëndetësisë është ndihmëse ne zbatimin e ligjit. Bashkë me Udhëzimin
Administrativ që specifikon mënyrat e trajtimit te kryerësve të dhunës ndaj së cilëve është
shqiptuar masa mbrojtëse e trajtimit të obligueshëm mjekësor nga varësia e alkoolit dhe
substancave psikotropike, duhet punuar në zhvillimin e mënyrave se si ofrohen këto
shërbime. Në shumë raste, personat e parë që bijnë në kontalt me viktimën janë pikërisht
institucionet shndetësore dhe si pasojë e kësaj ato shërbejnë edhe si identifikues te
viktimave potenciale por edhe kanë rolin edhe koordinuesit me organet e tjera ndihmëse.
Detyrat parësore të institucioneve shëndetësore janë ofrimi i shërbimeve kualitative
mjekësore për viktimat, trajtimi adeakuat, dhe gjithmonë në pajtim me kodin dhe etikën
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mjekësore dhe duke respektuar konfidencialitetin e pacientit në pajtim me Procedurat
Standarde të Veprimit.
4.10. Zyrat e Punësimit dhe Qendrat e Aftësimit Profesional
Përkrahja e viktimave dhe ndihmimi i tyre drejt riintegrimit në shoqëri është një parim i Zyrave të
Punësimit dhe Qendrat e Aftësimit Profesional. Detyrat kryesore të tyre janë: mbledhja e të
dhënave, regjistrimi it ë papunëve, këshillimi profesional për karriërë, informimin e punëkërkuesve për trajnime të mbajtura, si dhe dhënien e deklaratave të papunësisë. Trajnimet dhe
shërbimet të cilat i ofrojnë këto zyre padyshim se shërbejnë në aftësimin e viktimës dhe ofrojnë
ndihmë në pavarësimin e tyre dhe integrimit në shoqëri.

4.11. Urdhëresat për mbrojtje.
.Ekzistojnë tri lloje të ndryshme të urdhëresave për mbrojtje që parashihen në rregulloren e DHFsë, ato janë:
1. .urdhëresat e rregullta për mbrojtje,
2. urdhëresat për mbrojtje emergjente dhe
3. Urdhëresat për mbrojtje të përkohshme emergjente.
2. Procedura e kërkesës dhe e lëshimit të urdhëresave për mbrojtje. Një viktimë e dhunës familjare
apo përfaqësuesit e tij/saj ligjorë mund të paraqesin kërkesë për urdhëresë për mbrojtje. Kërkesa
mund t’i paraqitet me shkrim apo me gojë gjykatave komunale që janë kompetente në komunat ku
paraqitësi i kërkesës e ka vendbanimin e përhershëm ose të përkohshëm pastaj gjykata duhet të
marrë vendim për të lëshuar urdhëresën brenda 15 ditëve Me qëllim të mbrojtjes së viktimës,
Gjykata mund të urdhërojë marrjen e këtyre masave: Siç e parasheh edhe ky document urdhëresa
mund:
•

“T’ia ndalojë të pandehurit të mos kryejë ose të mos kërcënojë se do të kryejë ndonjë
vepër të dhunës në familje ndaj palës së mbrojtur apo personit me të cilin pala e
mbrojtur ka lidhje familjare;
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•

T’ia ndalojë të pandehurit që të mos e trazojë, të mos e ngacmojë, të mos kontaktojë
apo të mos komunikojë drejtpërdrejt a tërthorazi me palën e mbrojtur ose me personin
me të cilin pala e mbrojtur ka lidhje familjare;

•

T’ia ndalojë të pandehurit që të mos i afrohet brenda një largësie të caktuar palës së
mbrojtur ose personit me të cilin pala e mbrojtur ka lidhje familjare;

•

T’ia ndalojë të pandehurit qëndrimin në vendin e punës së palës së mbrojtur ose në
ndonjë vend të caktuar;

•

T’ia kufizojë të pandehurit që të mos takohet me fëmijën e palës së mbrojtur sipas
kushteve të cilat mund të jenë të përshtatshme;

•

T’ia ndalojë të pandehurit hyrjen ose qëndrimin në banesën e përko0hshme a të
përhershme të palës së mbrojtur, ose në ndonjë pjesë të saj, pavarësisht nga të drejtat
pronësore apo të drejtat e banimit të të pandehurit;

•

Të urdhërojë ndonjë person të autorizuar që ta shoqërojë palën e mbrojtur ose të
pandehurin deri në banesën e palës së mbrojtur dhe të mbikëqyrë largimin e pasurisë
personale që i takon atij personi apo ndonjë personi tjetër të caktuar;

•

Të urdhërojë konfiskimin e armëve (siç është përcaktuar me Rregulloren nr. 2001/7 të
UNMIK-ut të datës 21 shkurt 2001 për Autorizimin e posedimit të armëve në Kosovë),
duke përfshirë edhe armët e gjuetisë dhe ato të rekreacionit;

•

Ta urdhërojë të pandehurin që të lejojë palën e mbrojtur të shfrytëzojë banesën të cilën
e përdorin së bashku i pandehuri dhe pala e mbrojtur ose ndonjë pjesë të saj;

•

Ta urdhërojë të pandehurin që të paguajë qiranë ose hipotekën e banesës së
përkohshme a të përhershme të palës së mbrojtur ose të paguajë alimentacionin për
palën e mbrojtur dhe për ndonjë fëmijë për të cilin i pandehuri ka obligim ta mbajë;

•

Ta urdhërojë palën e mbrojtur që t’i kthehet fëmija;

•

T’ia japë palës së mbrojtur kujdestarinë e përkohshme për fëmijën e palës së mbrojtur;

•

T’ia ndalojë të pandehurit ose palës së mbrojtur shitjen e çfarëdo pasurie brenda një
periudhe të përkohshme ose të caktuar;

•

T’ia mundësojë palës së mbrojtur që vetëm ajo ta posedojë dhe ta shfrytëzojë pasurinë
e caktuar personale të palës së mbrojtur;

•

Ta urdhërojë komisarin e policisë që të pezullojë ose të tërheqë lejen për armëmbajtje
të lëshuar në bazë të Rregullores nr. 2001/7 të UNMIK-ut të datës 21 shkurt 2001 për
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autorizimin e posedimit të armëve në Kosovë ose (p) Të caktojë ndonjë masë tjetër që
është e domosdoshme për të mbrojtur sigurinë, shëndetin ose mirëqenien e palës së
mbrojtur apo të personit me të cilin pala e mbrojtur ka lidhje familjare.”25

4.12. Kompensimi i viktimave
Sipas Deklaratës së Kombeve të Bashkuara mbi parimet themelore për Drejtësi të
Viktimave të Krimit dhe të Abuzimit të Pushtetit, kryerësit e krimeve ose palët e trea të
cilalt janë përgjegjëse për dëmin e shkaktuar duhet të bëjnë ristutuimin përkatës viktimave,
familjeve të tyre apo personat e varur nga ta. Ky ristutuim do të përfshijë kthimin e pronës
ose kompensimin me të holla për dëmin e shkaktuar apo gjënë e humbur, dhe shpenzimet
e tjera që kanë dalë si rezultat i vikimizimit.26
Kjo Deklaratë poashtu parasheh se në rast të pamundësisë së kompensimit nga ana e
kryerësit, shtetet duhet të jenë përgjegjëse të bejnë kompensimin e viktimave dy
kategorive:
a) Vitkimave të cilat kanë pësuar direkt nga viktimizimi që ka rezultuar në lëndime të
rënda trupore apo keqësimin e gjendjes fizike apo mendore;
b) Familjarëve të cilët kanë pësuar nga vdekja e të afërmit të tyre.

Këtë çështje e trajton poashtu edhe Konventa Evropiane për Kompensimin e Viktimave të
Krimit të Krimeve të Dhunshme. Neni 2 i kësaj Konvente sqaron poashtu se në rast se
kompensimi nuk është i mundur ngapalët e tjera atëherë është detyrë e shteteve që të marrë
përsipër kontributet për:
a) Ata të cilët kanë marrë lëndime serioze ose dëmtit të shëndetit;
b) Personat e varur nga ata të cilët kanë ndërruar jetë si pasojë e një krimi të tillë.
Kompensimi do të realizohet në rastet e lartëpërmendura edhe nëse kryerësi nuk mund të
ndiqet penalisht ose të ndëshkohet.

25

Strategjia Kombwtare e Kosovws pwr Mbrojtje nga Dhuna nw Familje dhe Plani i Veprimit/ 2016-2020
Deklarata e Kombeve tw Bahskuara mbi Parimet Themelore pwr Drejtwsi tw Viktimave tw Krimit dhe tw
Abuzimit tw Pushtetit, I publikuar nw 29 Nwntor, 1985
26

28

Neni 4 sqaron se kompenzimi do të mbulojë: humbjen e të ardhurave, shpenzimet mjekësore, apo
të spitalizimit, shpenzimet e funeralit, humbjet e mjeteve të jetesës.27
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Emrat në vazhdim janë gratë të cilat kanë pësuar nga dhuna që ka rezultuar në vrasjen e tyre:

5. Ilustrim
1. Zenepe Bytyqi
2. Diana Kastrati
3. Donjeta Pajazitaj
4. Antigona Morina
5. Miradie Hetemi
6. Z.C 66 Vjeqare –Vret Gruan dhe Vetën
7. Valbone Nrecaj
8. Dafina Zhubi
9. Igballe Llaloshi
10. Sevdije Berisha
11. Valbona Marku dhe vajza e saj

“Zejnepe Berisha u plagos me thikë, nga burri i saj, Nebihu, deri në vdekje, në shtëpinë e tyre në
Suharekë, në vitin 2015. Berisha u sulmua nga burri i saj përgjatë martesës së tyre, dhe ka raportuar
burrin e saj në polici jo më pak se 16 herë. Ky rast krijon hapësirë që njeriu të bindet se edhe pas
16 raporteve individuale të abuzimit, të konfirmuara nga vetë fëmijët e tyre dhe nga anëtarët e tjerë
të familjes, policia ka vazhduar ta neglizhojë rastin, duke lejuar që abuzimi brenda asaj shtëpie të
vazhdojë edhe më tej. Në një raport, në kuadër të informatave të lëshuara nga Gazeta Express, e
lartëpërmendura informoi policinë se burri i saj e kishte lidhur atë, dhe kishte torturuar me thikë
përgjatë kohës sa ishte shtatzënë me vajzën e tyre të dytë. Sipas fjalëve të motrës së Zejnepes, ajo,
po ashtu, ka provuar të vetëvritet tri vite para vrasjes së saj.
30

Më 12 Prill, të mërkurën, Nebih Berisha, u dënua me 12 vite e gjysmë burg, dënim ky i cili mezi
kalon dënimin e caktuar ligjërisht mbi vrasjen (i cili, sipas Kodit Penal, ndryshon nga 10 vite deri
në burgim të përjetshëm, si për diskrecionin e gjyqtarit/es). Avokati i Nebihut, Esat Gutaj, ka
argumentuar, me sa duket, se klienti i tij ka vuajtur nga “kapaciteti i limituar mendor””. Motra e
Zejnepes, Hajrije Thaçi, ishte një ndër personat e fundit që e kishte parë të gjallë.Thaçi tha se ajo
ishte ftuar nga prokurori për të dëshmuar mbi rastin, por asnjëherë nuk ishte intervistuar gjatë
rrjedhës së gjykimit.”28

6. Përfundime

28
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Në përfundimin e temës së shtjelluar kuptojmë se një shtet i ri si Kosova pa dyshim se ka bërë
hapa të mëdhenj drejt hartimit të ligjeve dhe mekanizmave të tjerë ligjorë që shërbejnë për
mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave. Duke pasur parasyh disa faktorë shumë të rëndësishëm si p.sh
fakti se historia jonë tregon se ne kemi pasur një shoqëri patriarkale me shekuj, e madje edhe sot
mund të themi se jetojmë në një shoqëri relativisht patriarkale e sidomos në vendet rurale ku
padyshim ka probleme të mëdhaja sa i përket respektimit të të drejtave sidomos të grave. Mirëpo
duhet pasur parasysh se kjo lloj mendësie ka rrënjë të thella në historinë tonë, duke filluar nga
Kanuni i Lekë Dukagjinit i cili është nje Kod tejet diskriminues dhe mund të themi se ka edhe
elemente të dhunshme në përmbajtjen e saj. Ky Kod fatkeqësisht gjen edhe në ditët e sotme zbatim
kryesisht në disa pjesë të Rrafshit të Dukagjinit. Rreth asaj se si qëndron Kosova sot në këtë
aspekt, problemi qëndron kryesisht tek moszbatimi adeakuat i këtyre ligjeve pasi që tashmë jemi
të vetëdijshëm se ligje ka me bollëk ne sistemin tonë ligjor mirëpo mozbatimi i tyre mbetet një
problem persistent në vendin tonë. Sido që të jetë, besoj se me hartimin e këtij punimi janë
prezantuar edhe zgjidhje ose alternative të referuara nga librat dhe artikujt e ndryshëm gjatë
hulumtimit dhe të cilat trajtojnë këtë temë. Hapat të cilat duhet të ndërmerren më tutje janë
padyshim përqendrimi i institucioneve në implementimin dhe zbatimin e mirëfilltë të këtyre
ligjeve sepse vetëm atëherë do të shohim ndryshime në mënyrën se sip o trajtohen të drejtat e
njeriut në vendin tonë dhe sidomos ato të grupeve të margjinalizuara sepse tashmë e dijmë se këto
grupe janë më te prekura nga racizmi, diskriminimi në baza gjinore, diskriminimi në baza të
paaftësisë qoftë mendore apo fizike, orientimi seksual, etj.
Vendi ynë mund të ketë pikë referimi edhe shtetet ndërkombëtare dhe mekanzimat të cilët ata i
kanë hartuar dhe i kanë në përdorim drejt respektimit të të drejtave njerëzore dhe ofrimit të
shërbimeve adeakuate drejt ndihmës së viktimave.
Pra, puna e cila duhet të bëhet është fuqizimi i instituiconeve ekzistuese, fushatat vetëdijësuese për
shoqërinë lidhur me dukuritë e përmendura dhe thjesht puna drejt krijimit të një shoqërie të
barabartë dhe të sigurt për çdo individ.
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